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БЎЛҒУСИ МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЎҚУВ ВА МЕТОДИК
КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Ўринов Ҳалимжон – ўқитувчи (Фарғона ДУ)
Баракаев Мурод – педагогика фанлари номзоди, доцент (ТДПУ)
Аннотация. Мақола бўлғуси математика ўқитувчисининг ўқув ва методик
кўникмаларини шакллантиришга бағишланган бўлиб, унда педагогик фаолият, педагогик
маҳорат, ўқув кўникмалари ва методик қобилиятларни ривожлаништиришни ўрни очиб
берилган.
Таянч иборалари. Таълим, анъанавий таълим, замонавий таълим, маҳорат,
ўзлаштирилган ҳаракат, ўқув кўникма, методик кўникма, педагогик фаолият.
ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДУЩЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
Аннотация. Статья посвящена формированию навыков в учебной и методической
деятельности будущего преподавателя математики, а также показывает как можно
развивать педагогическую способность, педагогическую деятельность, учебные навыки и
методические способности в преподавателе.
Ключевые слова: Обучение, традиционное обучение, современное обучение, талант,
освоение поведения, учебные навыки, методические навыки, педагогическая деятельность.
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING A FUTURE MATH TEACHER`S TEACHING
AND METHODOLOGICAL SKILLS
Annotation. The article is devoted to teaching and developing skills for a future math
teacher, in it pedagogical activity, pedagogical skills, it shows the development of teaching skills and
methodical skills.
Keywords: Education, traditional education, modern education, skill, customized action,
reading skills, methodical skills, pedagogical activity.
Таълим тизимида “маҳорат” тушунчаси муҳим ўрин тутиб, у турли хил
талқин қилинади.
Масалан: Анъанавий таълим тизимида:
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а) маҳорат – бу ўзлаштирилган ҳаракат;
б) маҳорат бу - мавжуд билимлардан фойдаланиш қобилияти;
в) маҳорат бу - кўникмалар тўплами;
д) маҳорат бу - тугалланмаган маҳорат ёки маҳоратни ривожлантиришнинг муҳим
босқичларидан бири кўринишларда талқин этилади.
Замонавий таълим (ноанъанвий таълим)да эса “маҳорат” тушунчасининг энг
замонавий ва истиқболли талқини қуйидагиларни ўз ичига олади:
ўқув ва когнитив эҳтиёжлар ва мотивлар;
ўқув вазифаси;
ўқув-билим вазифаси ҳал этиладиган ҳаракатлар ва ҳаракатлар;
акс эттириш ва таҳлил қилиш ҳамда улар асосида ўқув ва билим фаолиятини
баҳолаш, ўз-ўзини баҳолаш ҳаракатлари.
Маълумки, педагогик фаолият – фаолият турлари мажмуи сифатида
қаралади ва мазкур фаолиятларнинг аксарияти ўқув ва когнитив фаолиятга
асосланган бўлади. Шунинг учун ҳам кўп ҳолларда "маҳорат" тушунчасини
изоҳлашда ўқитувчининг таълимий фаолияти таркибига эътибор қаратилади.
Чунки, ўқитувчининг таълимий фаолияти маълум ўқув ва когнитив ҳаракатлар
орқали амалга оширилади.
Масалан. Билимларни ўзлаштиришда: дастлаб билимларнинг келиб чиқиши
таҳлил қилинади; сўнгра уларнинг тузилиши аниқланади; ўрганиладиган билимлар янада
қулайроқ тилда моделлаштирилади; якунида улар аниқлаштирилади
ва
умумлаштирилади.
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда “маҳорат” бу- “ўзлаштирилган
ҳаракат” – деб хулоса чиқариш мумкин бўлади. Психология курсидан маълумки,
таълимий ва когнитив ҳаракатлар объектив ҳақиқат ҳисобланиб, улар топшириқ,
кўрсатма, тавсия, савол ёрдамида аниқланади. Бунда, кўникма - субъектив факт,
яъни, маълум бир шахс ҳаракатини ўзлаштириш характеристикаси сифатида
қаралиб, бунда ҳаракатлар асосан ўқув материали билан, кўникмалар эса шахс
билан боғлиқ бўлади.
Аммо, талабалар томонидан ўрганилаётган билимлар бўйича ҳосил қилинган
кўникмалар кўп ҳолларда нотўғри талқин қилинади. Бу эса ҳаракатлар натижасида
ҳосил қилинган кўникмалар ўрганилаётган тушунчанинг тузилишини тўлиқ очиб
бера олмайди.
Психологларнинг фикрича, ҳаракатлар турли ҳаракатлар орқали намоён
бўлади ва улар турлича кўринишда бўлади.
Масалан. 1. Механик ҳаракатлар (рассом расмни чизишида қўллайдиган
турли манзаралар, кашта тикишда қўлланиладиган амалий тажрибалар ва ҳ.к.)
2. Ақлий ҳаракатлар ( Турли теоремаларни исботлаш учун зарур бўлган
билимларни ажратиб олиш жараёнидаги ақлий ҳаракатлар, ўрганилиши керак
бўлган ўқув материалини олдиндан режалаштиришда қўлланиладиган ҳаракатлар,
бирор нарса ёки ҳодисанинг мавжудлигини асослаш учун зарур бўлган ҳаракатлар
ва ҳ.к.)
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3. Ўрганилаётган мавзудан тўғридан-тўғри ўтадиган ҳаракатлар. Бундай
ҳаракатлар одатда объектив ҳаракатлар деб юритилади.
4. Аниқ бир ўқув фанини ўрганиш билан бевосита боғлиқ бўлмаган
умумий таълим ва умумий когнитив ҳаракатлар.
Юқорида келтирилган ҳаракатлар моҳияти нуқтаи назаридан интеллектуал
ҳусусиятга эга бўлиб, улар кўникмаларни ҳосил қилишда муҳим ҳисобланади.
Бундай ҳаракатлар: таҳлил ва синтез қилиш, таққослаш ва таснифлаш,
исботлаш ва умумлаштириш кабиларни ўз ичига олади. Бу борада россиялик олим
В.В.Давидов: “таълимий ҳаракатларни шакллантириш учун биринчи навбатда у ёки
бу академик фанга мос келадиган ҳаракатларга аниқ шакл бериш керак. Чунки,
ўқувчиларда "муайян" фан билимларини узоқ вақт ўзлаштириш жараёнида
ҳаракатлар қилиш асосида таълим кўникмалари шаклланади” – деган эди. [1]
Юқоридагилардан кўринадики, умумий ўрта таълим мактабларида
ўқувчиларда математика фанини ўқитиш ва ўргатиш жараёнида ўқув кўникмалари:
математик билимларни узоқ вақт давомида эгаллаши ва мазкур билимларни
ҳамда умумий ўқув-когнитив ҳаракатларни синтез қилиш асосида шаклланади.
Математика фани ўқитиш ва ўргатиш жараёнида кўникмаларни
шакллантириш қуйидаги учта даража бўйича:
1) ижро этиш даражасига кўра; 2) ўхшаш вазиятларда кўникмаларни қўллаш
даражасига кўра; 3) янги ностандарт вазиятларда ҳосил қилинган кўникмаларни ижодий
қўллай олиш даражасига кўра.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ўқув фаолияти ўқувчи ўз-ўзини тарбиялаш
билан шуғулланиши мумкин бўлгандагина шаклланади. Агар таълим жараёнида
бунга эришилса, у ҳолда ўқувчитаълим мақсадларни аниқлай олиш ва
рағбатлантириш
ҳаракатларини,
ўқув
вазифаларини
белгилаш
хаттиҳаракатларини, таълим муаммоларини ҳал қилиш учун зарур бўлган воситаларни
тўғри танлай олиш ва турли маърифий тадбирларни ва ўз-ўзини баҳолай олиш
ҳаракатларини амалга ошира олади. Аслида, таълимнинг бош мақсади ҳам шундай
битирувчиларни тайёрлашдан иборатдир. Демак, ўқув кўникмалари бу – ўқувчи
ўқув фаолиятини амалга ошириш учун турли ҳаракатлар бўлиб, мазкур ҳаракатлар
умумий ўқув, когнитив ва маълум асосга эга бўлган ҳаракатларнинг синтези экан.
Математик ўқув кўникмаларини ўқувчилар томонидан эгалланишида
математика ўқитувчисининг ўрни муҳим ҳисобланиб, уларнинг назарий, амалий,
методик билимлар ва методик жиҳатдан касб сирларини эгаллашида зарур
бўладиган методик кўникмалар кўламиини аниқлаш талаб этилади. Чунки,
буларсиз математика ўқитувчисининг касбий ҳаракатлари моҳиятини очиб бериб
бўлмайди. Одатда, математика ўқитувчиси касбий фаолияти жараёнида қуйидаги
саволларга жавоб бера олиш даражасида тайёргарликка эга бўлиши зарур
ҳисобланади:
1)
Нима учун айнан Сиз математикадан дарс беришингиз керак?
2)
Бунинг учун Сиз қандай назарий, амалий ва методик тайёргарликка эга
бўлишингиз керак?
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3)
Мактабда математикани қандай ўқитиш мақсадга мувофиқ – деб
ҳисоблайсиз?
Мактабда математика ўқитувчиси бундай саволларга ўринли жавоб бера
олишига эришиш учун уларни талабалик даврида улар таҳсил олаётган олий
таълим муассасаси олдига қуйидаги масалаларни ҳал этиш вазифаси юкланади:
1.
Таълим мақсадаларини аниқлаш, яъни Нима учун ўқитилади? – деган
савол ҳақида олдиндан тўлиқ тасаввурга эга бўлиш.
2.
Ўрганиладиган назарий ёки амалий материал мазмун, яъни Нима
ўрганиш мақсадга мувофиқ (табақалаштирилган таълим шароитида)? – деган
саволга олдиндан жавоб бераолиши керак.
3.
Режалаштирилган таълим мазмунини етарли даражада эгаллаш
орқали таълим мақсадларига эришиш учун таълим методларини танлаш, яъни
Қандай
ўқитиш
мақсадга
мувофиқ
(табақалаштирилган
таълим
шароитида)?лиги ҳақида тасаввурларга эга бўлиши лозим.
4.
Таълим мақсадларига эришишда керак бўладиган таълим воситалари,
яъни Нима ёрдамида ўқитиш мақсадга мувофиқ (табақалаштирилган таълим
шароитида)?лиги ҳақида тасаввурларга эга бўлиши керак.
5.
Таълим мақсадларига эришишни таъминлашни ташкил этиш, яъни
Қандай амалга ошириш мақсадга мувофиқ? эканлиги ҳақида тўла тасаввурга эга
бўлиши керак.
6.
Таълим жараёнида эришилган натижалар, яъни Олдиндан
белгиланган мақсадларга эришилдими ёки йўқми(таълим натижаларини
назорат қилиш ва баҳолаш)? - уни аниқлаш бўйича тўла тассавурларга эга бўлиш
талаб этилади.
Демак, бўлғуси математика ўқитувчиси фаолиятининг мазмуни маълум бир
касбий билимларга асосланган бўлиши керак экан, яъни:
1)
мактабда математикани ўқитиш учун мақсадларни белгилаш
масаласининг асосий жиҳатлари (касбий назарий билимлар):
давлат таълим стандартларида белгиланган билимларни эгаллаш мақсадини
аниқлай олиш;
ҳар бир синф учун мавзулар, бўлимлар, ўқитиш методлари, муаммоли
вазиятларни яратиш ва уларни ҳал этиш, математик жумларни исботлаш ва ҳ.к.ларни
билиши;
ўқув материалини ўргатиш ва ўрганиш мақсадларини аниқлаш методлари
тўғрисида билимларга эга бўлиши;
ўқув, математик ва методологик муаммоларнинг ўзига хос хусусиятлари ва
уларни шакллантириш методларини билиши;
математик, ўқув ва методик муаммоларнинг ҳал қилиш учун ҳаракатлар ва
тегишли ҳаракатларни билиши;
ўқув мақсадлари ва усулларига мувофиқ турли масалаларни ўқитишда ўқув
қўлланмаларини, улардан самарали фойдаланиш имкониятлари тўғрисида кўникма ва
малакаларга эга бўлиши;
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ўқувчилар фаолиятини тўғри ташкил этиш ва уларни бошқариш усулларини
билиши;
назоратнинг турли шакллари ва ўқувчилар фаолиятини баҳолаш усуллари ва
уларнинг ўз-ўзини баҳолашга ўргатиш малакаларига эга бўлишини ўз ичига олади.
Олий таълим муассасида бўлғуси математика ўқитувчисида методик
кўникмаларни шакллантириш жараёнини ҳам таълимдаги каби
бир неча
даражаларга ажратиб қараш мақсадга мувофиқ:
1.
Бўлғуси
математика
ўқитувчиларида
методик
кўникмаларни
шакллантиришнинг биринчи даражаси бу - методик ёки ўқув-когнитив ҳаракатни
амалга ошириш мақсадларини аниқлай олиш кўникмаларига эга бўлиши, бунда
унинг мазмунини тушуниб етиши ва ва кўрсатмаларда келтирилган намуналарга
асосланган ҳолда уни амалга ошириш усулларини излаб топишдан иборат.
2.
Бўлғуси
математика
ўқитувчиларида
методик
кўникмаларни
шакллантиришнинг иккинчи даражаси - бу индивидуал шаклланган услубий
кўникмаларни ва айрим ҳолларда бутун мажмуаларни янги фан объектларига ва
катта ҳажмдаги ўқув материалларига (математик усул, мавзу, математик муаммолар
турига ва бошқаларга) ўтказиш кўникмаларига эга бўлиши.
3.
Бўлғуси
математика
ўқитувчиларида
методик
кўникмаларни
шакллантиришнинг учинчи даражаси - бу нафақат мақсадни, балки фаолият
усулларини танлашнинг омиллари ва воситаларини англаган ҳолда тушуниб
етадиган методик маҳоратга эга бўлиши.
Бўлғуси математика ўқитувчиларида юқорида санаб ўтилган методик
кўникмаларни шаклланганлик даражаси одатда педагогик амалиёт даврида амалда
синаб кўрилади ва улар янада такомиллаштирилади. Бунда методик кўникмаларни
шаклланиши орқали методик қобилиятларни ривожланиш ҳолати ўз навбатида
қуйидаги гуруҳларга ажратилган ҳолда аниқланади:
Методик қобилиятларни ривожланишини аниқлашнинг биринчи
гуруҳи асосан методик кўникмаларни шаклланишининг биринчи даражаси билан
боғлиқ, яъни:
1. Математик тушунчалар, математик жумлалар, қоидалар, алгоритмлар,
чизмалар, теоремалар ва таърифларни мантиқий ҳамда математик таҳлил қилиш.
2. Дарсликдаги ўқув материалларининг мантиқий ва дидактик таҳлил қилиш.
3. Математик масалани ечиш қоидаларини билиш ва уни ўқувчиларга ўргата олиш,
математик жумларни исботлай олиши ва исботлашга ўргатиш кўникмаларига эга
бўлиш.
4. Математик жумлаларни исботлаш, қоидаларни шакллантира олиш ёки
алгоритмларни тузиш учун керакли маълумотларни танлай қобилиятига эга бўлиш.
5. Энг оддий ўқув ёки визуал, эпадоскоп, кодоскоп каби таълим воситалари учун
материал танлаш ва тайёрлаш қобилиятига эга бўлиш.
6. Турли жадваллар ва шунга ўхшаш бошқа материаллар билан ишлаш ва уни
ўқувчиларга ўргатиш кўникмаларига эга бўлиш.
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7. Бирор теоремани исботлаш, математик муаммони ҳал этиш, дарсликдаги
маълум бир мавзуни ўрганиш учун зарур бўладиган ўқув
адабиётларни танлаш
қобилиятига эга бўлиш.
8. Тушунчалар, аксиомалар, таърифлар, жумлалар, теоремалар, қоидалар кабилар
бўйича эгаллаган билимларин фронтал текшириш учун назарий саволлар ва тестлар
тизимини ишлаб чиқиш, ўқувчиларнинг маълум бир мавзу ёки бўлим бўйича математик
ёки таълим кўникмаларини баҳолаш учун мустақил ишларни тузиш, ўқувчиларнинг
аниқ билим ва кўникмаларини текшириш учун тестларни тузиш қобилиятига эга
бўлиш.
9. Ёзма ишлар ёки якуний назорат ишларини баҳолаш ва унинг натижаларини
таҳлил қила олиш қобилиятига эга бўлиш.
10. Дарс жараёнида ўрганилаётган назарий ёки амалий материалларни синф
доскасига тегишли тартибда жойлай олиш малакаларига эга бўлиш.
Методик қобилиятларни ривожланишини аниқлашнинг иккинчи
гуруҳи ўқув материалини ўрганишнинг педагогик хусусиятларини ҳисобга олган
ҳолда уларни шакллантиришнинг иккинчи даражаси билан боғлиқ ҳолда аниқланади:
1. Маълум бир ўқув материалларини нима учун ўрганилишини (мақсадини)
аниқлай олиш қобилиятига эга бўлиш.
2. Ўқув материалини ўрганиш мақсадидан келиб чиққан ҳолда, унинг мантиқий ва
дидактик тузилишини таҳлил қила олиш қобилиятига эга бўлиш.
3. Ҳар бир ўрганилаётган ўқув материалини ўрганишни рағбатлантириш
қобилиятига бўлиш.
4. Ҳар ўқув машғулти учун ўқув топшириқларни аниқ белгилаш ва бу учун зарур
бўлган машқлар ва ҳаракатларни тўғри танлаш қобилиятига эга бўлиш.
5. Ўқувчилар фаолиятини ташкил этиш ва мазкур жараёндаги
таълим
муаммоларини ҳал қилишда бошқариш қобилиятига эга бўлиш.
6. Мавзуни мантиқий ва дидактик таҳлил қилиш асосида тақвимий режани туза
олиш.
7. Ҳар бир дарс учун ўқув материалини танлаш ва шу асосда дарс ишланмасини
тайёрлай олиш.
8. Ҳар бир дарс мақсади ва унда ўрганилиши керак бўлган ўқув материалини ҳисобга
олган ҳолда таҳлил қила олиш қобилиятига эга бўлиш.
9. Ўқувчи
жавобини таҳлил қилиш, унга тўғри ва адолатли баҳо бериш
қобилиятига эга бўлиш.
10. Психологик, педагогик ва методик мазмундаги илмий-методик мақолалар,
методик қўлланмалар ва ўқув қўлланмаларни таҳлил қила олиш қобилиятига эга
бўлиши.
Методик қобилиятларни ривожланишини аниқлашнинг учинчи гуруҳи
олдиндан шакллантирилган барча кўникмаларни синтез қилиш ва ҳар қандай ўқув
материалини ўрганшда унга амал қилиш орқали амалга оширилади:
1. Математика бўйича ҳар бир мактаб дарслигини мантиқий ва дидактик
жиҳатдан таҳлил қила олиш қобилиятига эга бўлиш.
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2. Маълум бир мавзу, курс, мавзу бўйича ўқув мақсадлари иерархиясини аниқлаш ва
уни амалга ошириш тизимини лойиҳалаштириш қобилиятига эга бўлиш.
3. Таълим мақсадлари ва унга эришишнинг реал шароитларидан келиб чиққан ҳолда
турли хил ўқитиш методикасини яратиш қобилиятига эга бўлиш.
Олий таълим муассасаларида бўлғуси математика ўқитувчиларини тайёрлаш
жараёнида юқорида санаб ўтилган қобилиятлар ва кўникмаларни шакллантиришга
эришилса, албатта бўлғуси математика ўқитувчиси келгусида самарали ва сифатли
касбий фаолият олиб боради. Бу эса мактаб битирувчиларини келгусида меҳнат ва
хизматлар бозорида ўзига муносиб ўрин топиши учун хизмат қиладиган билим,
кўникма ва малакаларни эгалаш имкониятларини оширади.
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